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ABSTRAKT
Duke pasur parasysh që kushtetuta është akti më i lartë popullor-juridik i një vendi, pra si
njëra ndër aktet themelore të shtetit ku përcakton dhe mbron vlerat themelore të një shteti.
Në këtë punim diplome kam bërë krahasimin e dy kushtetutave shtetërore atë të Kosovës dhe
të SHBA-ve, duke shtjelluar tiparet kryesore të KOSOVËS dhe asaj të SHBA-ve.
Parimet dhe Historikun deri tek shpallja e shtetit Kosovar Republikë dhe shpalljen e
Kushtetutës si aktin ligjor më të lartë në vend.
Përveç kësaj janë shtjelluar dhe të gjitha karakteristikat e sistemit të SHBA-ve, strukturën e
saj, kompetencat e Kongresit dhe sisteme të tjera me të cilën karakterizohet SHBA-ja dhe
Kushtetuta e saj.
Si pikë nisje e këtij krahasimi ka qenë krahasimi i preambulës së dy kushtetutave dhe aspekti
strukturor i themelimit të të dy kushtetutave.
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1

HYRJE

Kushtetuta e SHBA-se është dokumenti më me vlerë dhe më i rëndësishëm në SHBA. Vetë
kushtetuta është organizimi dhe përmbledhja e rregullave të përcaktuara kohë më parë nga
prijësit e parë të vendit. Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara që fillon me fjalët, “Ne, populli
i Shteteve të Bashkuara, me qëllim që të krijojmë një bashkim më të përkryer, të vendosim
drejtësinë, të sigurojmë qetësin në vend, të sigurojmë mbrojtjen e vendit, të nxisim
mirëqenien e përgjithshme dhe të sigurojmë të mirat e lirisë për veten tonë dhe brezat e
ardhshëm, caktojmë dhe vendosim këtë Kushtetutë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës” u
miratua më 17 Shtator 1787 nga Kuvendi Kushtetutës në Filadelfia, të Pensilvanisë dhe hyri
në fuqi me 4 Mars të vitit 1789. Kushtetuta, si një arritje pas shumë kompromisesh nga një
numër delegatësh që përfaqësonin interesa të ndryshme, përcakton parimet themelore për një
qeverisje demokratike si edhe të mbrojtjes së të drejtave të qytetarëve. (Kushtetuta e Shteteve
të Bashkuara të Amerikës) Mbi të gjitha, Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara është një
dokument i cili kufizon kompetencat e qeverisë federale, me qëllim për të ruajtur dhe për të
zgjeruar të drejtat individe të personit. Këto, sipas Kushtetutës amerikane, arrihen nëpërmjet
masave të parashikuar në atë dokument, përfshirë kompetencat dhe të drejtat e shteteve,
themelimin e tri degëve me kompetenca të barabarta të qeverisë federale, si edhe sistemin
elektorial të zgjedhjeve. Në periudhën kur u miratua Kushtetuta amerikane, asnjë vend tjetër
në botë nuk qeverisej nga tri degë të ndryshme e të pavarura të qeverisë
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2

SHQYRTIMI I LITERATURËS

Kushtetuta është një nocion i njohur për opinionin e gjerë. Ajo nënkupton aktin më të lartë
juridiko-politik me të cilin përcaktohen dhe mbrohen vlerat themelore të një shteti. Për
kushtetutën mund të jepen definicione nga më të ndryshmet, duke filluar nga ato juridikenormative, politike, juridiko-politike, sociologjike, filozofike dhe kënd vështrime tjera. Për
nevojat praktike të këtij manuali do të përkufizohemi vetëm në disa qasje për kushtetutën.
Përkufizimi Kushtetues-Juridik, kushtetutën e koncipon si akt suprem juridik, ligj themelor
të shtetit, me të cilën duhet të jenë në pajtim të gjitha aktet tjera me fuqi të ulët se kushtetuta.
Ky përkufizim e nënkupton hierarkinë juridike dhe epërsinë e kushtetutës ndaj ligjeve dhe
akteve të tjera nënligjore.
Piramida juridike e një shteti sipas hierarkisë juridike duket kështu:
•

Kushtetuta

•

Aktet kushtetuse

•

Ligji kushtetues

•

Amandamentet kushtetuese

•

Ligjet

•

Aktet nënligjore-urdhëresat

•

Dekretet

•

Udhëzimet

•

Aktet e përgjithshme juridike-statutet

•

Rregulloret.

Në një shtet ku funksionon shteti ligjor dhe ku respektohet parimi i kushtetushmëris, të gjitha
aktet qka janë në fuqi në kushtetutë duhet të jenë në pajtueshmëri me kushtetutën,
përkatësisht me ligjin.
Përkufizimi politik i kushtetutës merrë për bazë faktin se, kushtetuta paraqet akt të kufizimit
të pushtetit, vendosjen e tij në kornizat e sjelljës kushtetuse dhe institucionalizimit e gjitha
formave të manifestimit të pushtetit shtetëror. Kushtetuta ndërtohet mbi shtyllën e parimit të
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ndarjes së pushtetëve, pavarsisë së tyre dhe funksionimit të parimit të kontrollit reciprok
midis pushtetëve (Bajrami, 2012).
Përkufizimi juridiko – politik është qasje e plotë e dimensionit të kushtetutës dhe nënkupton
kushtetutën si akt më të lartë juridik i cili miratohet nga organi më i lartë, ose populli për të
mbrojtur vlerat themelore të shtetit dhe për të kufizuar vetë shtetin dhe sjelljen e tij në pajtim
me kushtetutën. (Bajrami, 2012).
Atributet e Kushtetutës shprehin rolin dhe funksionin e saj në shoqëri. Duke qenë akti më i
lartë juridik – politik, kushtetuta shquhet me një varg tiparesh që shprehin 3 funksione
kryesore të saj:
•

Të qenit dokumenti më i lartë juridik,

•

Akt politik që bënë institucionalizimin e pushtetit shtetëror dhe demokracis,

Pakt i lirive dhë të drejtave të njeriut dhe qytetarit (Bajrami, 2012).
Tiparet kryesore të Kushtetutës së Kosovës janë:
•

Akti më i larte juridiko-politik i një shteti,

•

Bazë e sistemit juridik e politik të një vendi,

•

Ligjet themelore me të cilat duhet të jëni në pajtim të gjitha aktet e tjera juridike,

•

Akt që miratohet më procedur të veqant parlamentare ose në mënyrë të drejtpërdrejt
referendum,

•

Akt që shpreh sovranitetin e popullit dhe të drejtën e tij për të zgjedhur dhe kontrolluar
qeverinë,

•

Akt i kufizimit të pushtetit shtetëror dhe institucionalizimit të tij,

•

Akt që përcakton kufizimet kushtetuese të qeverisë,

•

Akt të cilit duhet ti nënshtrohen të gjithë, që nga presidenti, e deri te qytetari i
rëndomt,

•

Akt i garantimit dhe mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe qytetarëve,

Bazë e demokracisë dhe procesëve demokratike të një shoqërie. (Bajrami, 2012.)
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Vlerat që përcakton dhe mbron Kushtetuta
Kushtetuta promovon dhe mbron vlerat fundamentale të një shteti demokratik.
Këto vlera shprehin parimet dhe bazën e organizimit të shtetit dhe të ndërtimit të rendit
demokratik. Në epiqender të gjdo kushtetute është qytetari dhe të drejtat e tij kushtetuese për
të qënë subjekt dhe bartës i të gjitha procesëve politike duke filluar nga e drejta e tij për të
zgjedhë dhë për tu zgjedhur në organet përfaqësuese, e deri te vendosja e drejtpërdrejt përmes
referendumit per qështjet më të rëndësishme të vendit. Vlerat që percakton dhe mbron
kushtetuta mundësojnë ndërtimin e një shteti demokratik mbi bazën e rregullave demokratike
në të gjitha format e manifestimit të tijë.
Çështjet kryesore që janë objekt i rregullimit të kushtetutës:
•

Përkufizimi i shtetit, përcaktimi i formës së regjimit politik, i sistemit të qeverisjes,
organizimit territorial, simboleve të shtetit,

•

Bazat e sistemit politik, ekonomik dhe social të shtetit (sundimi i ligjit), parimi i
barazis dhe mos diskriminimit, prona dhe ekonomia e tregut, politika publike ndaj
qytetarëve.

•

Lirit dhe të drejtat e qytetarve (standardet ndërkombëtare e të drejtave të njeriut,
njohja dhe mbrojtja e këtyre të drejtave, mekanizmat ligjor, detyrat e qytetarëve,

Institucionet demokratike të shtetit (legjislativi, eksekutivi, gjyqësori, fushëveprimi dhe
kufizimet reciproke të tri pushtetëve, forca e sigurisv dhe e rendit, ombdus person,
agjensionet e pavarura(Bajrami, 2012).
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2.1

Konsistimi i rëndesisë së kushtetutës.

Rëndësia e kushtetutës është e shumëfishtë dhe konsiston në rolin dhe misionin që ajo ka në
shoqëri.
•

Krijimi i legjitimitetit të shtetit dhe insitutcionëve të saj

•

Kufizimi i pushtetit dhe krijimi i rregullave të demokracisë dhe sundimit të ligjit,

•

Pakt i të drejtave dhe lirive kushtetuese të qytetarit.

Objekt i kushtetutës në përgjithësi janë raportet themelore politike, vlerat juridike, me të cilat
përcaktohet përmbajtja konkrete e atyre raporteve si dhe normat juridike me të cillat
rregullohen raportet themelore politike.
Raportet politike-themelore janë sferë më e rëndësishme e raportëve shoqërore ndërmjet tyre
përcaktohet forma e qeverisjes dhe mënyra e ushtrimit të pushtetit në shoqëri.
Vlerat juridike janë pjesë e vlerave shoqërore ngase me to përcaktohen raportet e
përgjithëshme shoqerore dhe normat juridike. Studimi i tyre është i rëndësishem ngase ato
mundësojne vlerësimin objektiv të karakterit dhe të përmbajtjes së raporteve themelore
politike, si dhe normave me të cilat rregullohen ato raporte. Në anën tjetër studimi i tyre
mundëson vlersimin e përputhshmëris së raporteve politike, reale me ato te rregulluara me
norma juridike. (Salihu, 1998)
2.2

Burimet e së drejtës kushtetuese

Burimet e së drejtës kushtetuese mund ti përkufizojm në kuptimin e ngushtë dhe të gjerë.
Nga burimet me kuptim të ngusht-formal hyjnë të gjitha aktet e shkruara juridike të një vendi
të cilat kanë fuqi më të lartë juridike, ose aktet juridike me fuqi më të lartë se ligji i rëndomtë
dhe dispozitat e tjera juridike. Ndërsa në burimet e së drejtës kushtetuese në kuptimin e gjerë
(kushtimisht-burimet material) hyjnë të gjitha dispozitat dhe rregullat me të cilat rregullohet
materia kushtetuese, të cilat kanë fuqi juridike të ndryshem pavarsisht a janë të shkruara apo
jo. ( Salihu, 1998 ).
Burimet formale të së drejtës kushtetuese janë: aktet e përgjithëshme juridike të formës së
shkruar, të cilat janë në fuqi, me të cilat rregullohet materia kushtetuese dhe nga atë cilat
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burojnë drejtpërdrejt aktet juridike individuale. Burimet formale mund të jenë ekskluzive (ku
në tëresi e rregullojnë materien kushtetuese) dhe të përziera (ku përveq materies kushtetuese
e rregllojnë edhe materien tjetër juridike). (Salihu, 1998 )
Burimet formale mund të ndahen në ato standarde dhe ato specifike.
Burimet standard: janë aktet e përgjithëshme juridike me karakter të ndryshëm të cilat i hasim
dhe janë të pranishëm në qdo vend.
Burimet specifike janë ato vendime të gjykatave kushtetuese me të cilat vlerësohet
kushtetushmeria e ligjeve e dispozitave e akteve të tjera e të cilat i hasim në ato vende në të
cilat është zbatuar gjykata kushtetuese si institucion i veçant për mbrojtjen e
kushtetutshmërisë. (Salihu, 1998)
Metodat Kushtetuese
Në teorinë e së drejtës Kushtetuese janë të njohura Metodat normative ose dogmatike,
metodat politikologjike dhe metodat aksiologjike. (Salihu, 1998)
Metoda dogmatike
Nëpërmjet kësaj metode pasqyrohet dhe zbulohet përmbajtja e normave dhe rregullave
juridike me të cilat rregullohen raportet politike themelore dhe institucionet politike në një
vend. Mëqenëse përmbajtja e normave studiohet me ndihmën e logjikës juridike kjo metodë
me të drejt quhet metodë logjike (Salihu,1998).
Dobësia e saj qëndron ne faktin se ndërmjet saj e drejta kushtetuese përqendrohet në studimin
dhe interpretimin e përmbajtjes së normave dhe të rregullave kushtetuese vetëm ashtu siç
janë të formuluara, ndaras nga zbatimi i tyre në praktik (Salihu, 1998).
Metoda politiko-logjike
Me anë të kësaj metode studiohet zbatimi konkret i normave dhe i rregullave kushtetuese në
praktik. Kjo metodë është mjaft e rëndësishme ngase, me anë të studimit të zbatimit konkret
të normave e të rregullave kushtetuese, del në shesh përputhshmëria apo jo përputhshmëria
midis normave dhe praktikës, në bazë të së cilës nxirren përfundime për kitazi me
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qëndrueshmërinë e normave kushtetuese, lidhur me nevojën e ndryshimit apo të plotësimit të
tyre (Salihu, 1998).
Metoda aksiologjike
Zbulohet dhe pasqyrohet përmbajtja e vlerave juridike të sanksionuara me normat dhe
rregullat kushtetuese, si dhe sendertimi i tyre në praktik. Megjithatë, në sistemin politk
demokratik bashkohor, vlerat që i mbron e drejta kushtetuese e degës së drejtës jane: Rendi,
qetësia, liria, siguria, dinjiteti i njeiut, drejtësia dhe e vërteta. (Salihu, 1998)

2.3

Miratimi dhe rëndesia e Kushtetutës së SHBA-së

Kushtetuta e SHBA e miratuar nga kuvendi kushtetutes (constuticional convention) në
Filadefia, me 17 shtator 1787, kuvendi i përbër nga përfaqesuesit e zgjedhur në 12 nga 13
shtetet e pavarsuara të Amerikes Veriore. Pas ratifikimit nga ana e 2/3 të SHBA (Njësia
Federale). Ajo hynë në fuqi në qershor të vitit 1788. Prej vitit 1971 kjo kushtetutë është
plotësuar me 26 amandamente, prej të cilave 24 janë në fuqi. Si e tillë, kjo kushtetutë së
bashku me amandamentet e plotësuara, është edhe sot në fuqi. Numri i njësive federale ka
ardhur duke u rritur gradualisht, kështu që sot SHBA-t kanë 50 njesi federale.
Kushtetuta e SHBA është ndër kushtetutat më të rëndësishme dhe më karakteristike nga të
gjitha kushtetutat e shkruara të kësaj periudhe. Përveq se mbahet si kushtetuta e parë e shkrua
në botë, kjo është edhe kushtetuta e parë federative, përkatesisht kushtetuta e shtetit të parë
federative në botë.
Rëndësia e saj qëndron në faktin se miratimi i saj shënon fitoren e kushtetutave të shkruara,
fitoren e ides se pushteti nuk mund të jetë i pakufizuar, fitoren e ides se sovranitet popullor
dhe të “kontrates shoqerore”.
Hartuesit e kësaj kushtetute kanë arritur që në mënyrë të shkathët ti kombinojnë idet e
mendimtarëve të shquar si John locke (Xhon lok), Rousseau (ruso), Montesquieu (monteske),
me rrethanat e atëhershme konkrete në truallin e Amerikes Veriore lidhur me sovranitetin
popullor, karakterin ‘’kontraktues’’ të shtetit, ndarjen e pushteti dhe federalizmin.

.
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Me këtë kushtetutë është zbatuar sistemi republikan i bazuar në parimin e ndarjes së pushtetit
në formën e tij më të pastër. Bartës i pushtetit legjislativ është kongresi. Në strukturën e
kongresit vjen në shprehje përbërja federative e këtij shtetit. Kongresi përbëhet nga dy
dhoma:
Dhoma përfaqësuese si dhomë e shtetasëve, anëtarët e së cilës zgjedhen drejtpërdrejt nga
shtetasit me të drejt zgjedhore, sipas parimit ‘’një shtetas-një vote’’, dhe Senati si dhomë e
njësis federale, senatoret e së cilës zgjedhen sipas parimit ‘’një njesi federale – një vote’’.
Bartës i pushtetit egzekutiv (administrative) është kryetari (presidenti) i SHBA, si organ
individual me autorizime të gjëra egzekutive administrative, duke perfshirë edhe të drejtën e
vetos suspensive në ligjet e kongresit. Pozita e këtillë e kryetarit mbështetet në mënyren e
zgjedhes së tij (në zgjedhje të drejtpërdrejta). Edhe përgjegjësia e tij është e drejtuar nga
elektorati (e jo nga organi përfaqësuses-legjislativ).
Pozitë e këtillë dhe e fortë e kryetarit ka ndikuar që në teorinë kushteutese të zbatohet
emërtimi ‘’sistemi presidencial’’, si emërim për sistemin amerikan si dhe për sisteme të tjera
pluraliste të bazuara në parimin e ndarjes së pushteteve me pushtet të fortë dhe egzekutiv.
Bartës i pushtetit gjyqësor është gjykata supreme e SHBA përveq të tjerash, pushteti gjyqësor
ushtron edhe funksionin e mbrojtjes së kushtetutshmëris. Gjykata vlerëson pajtushmerin e
ligjeve dhe akteve të tjera me kushtetutë. Ky funksion i ka siguruar gjykatës pozitë të veçant
dhe autoritet të madhë në SHBA. Zgjedhja e këtillë është zbatuar në ndikimin e së drejtës
anglo-saksone dhe të praktikës së gjykatave në Angli me vlerësimin e pajtueshmërisë së
akteve të parlamentit me normat e së drejtës së përgjithëshme (camm on law).
Kushtetuta e SHBA shquhet për nga racionaliteti i saj, perpos preambules shumë të shkurtër,
ajo ka pjesën normative, prej gjithsej 7 nenesh, disa prej të cilave janë mjaft të gjata.
Në këtë drejtim, kjo kushtetut, se bashku me amandamentet kushtetuese sot paraqet
kushtetutën më të vogël në botë. Kjo kushtetut shquhet edhe për nga fakti se, edhe pse është
e mbështetur në sovranitetin popullor edhe në të drejtën natyrore, nuk ka pasur asnje dispozit
kushtuar lirive dhe të drejtave të njeriut.
Edhe pse disa vjet më parë ka qënë e miratuar deklarata mbi pavarsinë dhe deklarata mbi
liritë njerëzore (te Jefersonit) kjo mund të shpjegohet dhe të arsyetohet me vetë përbërjen e
kuvendit kushteutes (kushtetutdhënës) që e ka miratuar kushtetutën. Siç e ka pohuar Charls
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Bird, kuvendin kushtetutes e kanë përbër “55” financier, avoket, fajdexhinj, tregtar robësh
dhe skallvopronar”
Prandaj pas hyrjes së kushtetutes në fuqi në vitin 1789 miratohen (e me 1791, pas ratifkimit
nga njësia federale hyjn ne fuqi) 10 amandamentet e para të cilat përmbajn parime mbi lirinë
dhe barazin e shtetasëve, të bartur nga dekalrat mbi pavarsinë dhe deklarata mbi lirit njerëzore
.
Kjo kushtetutë vërtetë është ndër kushtetutat më të forta, megjithatë kjo kuhstetut nuk e
ndalon plotësimin e saj, mundësi kjo që është e shfyrtëzuar. Përpos kësaj, e drejta e gjykatës
supreme që të vlerësoj pajtuethshmërin e ligjeve dhe akteve të tjera me kushtetutën është
shfrytëzuar me të madhe.
Nëpermjet kësaj të drejte, Gjykata supreme, duke interpetuar dispozitat e kushtetutës, ka
ndryshuar përmbajtjen burimore të tyre dhe në fakt ka bërë ndryshimin e tyre, duke ia
përshtatur ato ndryshime ekonomike, shoqërore dhe shtetërore.
Prandaj, me të drejtë pohohet se ‘’e drejta kushteutese pozitive amerikane gjendet e shkruar
në

vendimet

e

gjykatës

supreme

e

jo

vetëm

në

tekstet

e

kushtetutës’’

Përfundimisht, ‘’në qëndrueshmërinë’’ e kësaj kushtetute kanë ndikuar edhe praktika e
zbatimit të dokeve kushtetuese si mjet për plotësimin dhe ndryshimin faktik të dispozitave
kushtetuese. (Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës)

2.3.1 Ratifikimi i Kushtetutës
Nuk kishin kaluar ende tre muaj nga dita e nënshkrimit të Kushtetutës, kur më 7 dhjetor 1787
shteti Delëuer e ratifikoi atë. Nju-Hemshër ishte shteti i nëntë që bëri që Kushtetuta të hynte
në fuqi më 21 qershor 1788.
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Megjithatë, baballarët e Kushtetutës nuk ishin ende të sigurtë nëse Kushtetuta do të pranohej
ngatë gjithë, derisa ajo u ratifikua edhe nga shtetet e rëndësishme të Nju-Jorkut dhe
Virxhinias. Nëkëto dy shtete, si dhe në disa të tjera, kundër Kushtetutës ishte krijuar një
opozitë e organizuar dhe e forte.
Ndër ata që u shprehën kundër ratifikimit të saj ishin Ibrixh Gerri, Riçërd Henri Li dhe
XhorxhMejsoni. Kundërshtarët kritikonin mospërfshirjen në Kushtetutë të një karte të
drejtash, pavarësinë tepër të madhe të presidentit dhe natyrën aristokratike të Senatit. Ata
ishin gjithashtutë mendimit se Kushtetuta i jepte Kongresit dhe qeverisë kombëtare
kompetenca të tepërta. Ithtarët e Kushtetutës mblodhën rreth tyre përkrahës të ratifikimit.
Ata u njohën me emrin Federalistë, ndërsa kundërshtarët e tyre me emrin Antifederalistë. Të
dyjagrupet i mbështetën ietë e tyre në gazeta, pamflete dhe në diskutimet e bëra në kuvendet
për ratifikimin e Kushtetutës. Prej këtyre grupeve lindën partitë e para politike amerikane.
Virxhinia e ratifikoi Kushtetutën më 25 qershor 1788, ndërsa Nju-Jorku më 26 korrik.
Në janar të vitit 1789, të gjitha shtetet ratifikuese me përjashtim Nju-Jorkut, i kishin zgjedhur
deputetët ose në legjislaturat e tyre, ose me votim të drejtpërdrejtë popullor.
Më 4 shkurt,zgjedhësit caktuan Xhorxh Washingtonin President të parë të Shteteve të
Bashkuara. Kongresi i parë pas miratimit të Kushtetutës u mbajt në 4 mars, në Nju-Jork.
Uashingtoni e bëri betimin në 30 prill. Karolina Veriore dhe Rëud Ailëndi nuk e miratuan
Kushtetutën e nuk morën pjesë në qeverinë e re, derisa Kongresi pranoi të shtonte një kartë
të drejtash.(Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës)

2.3.2 Qëllimet e Kushtetutës së SHBA-ve
Dy qëllimet e Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara ishin, një kontratë shoqërore e një
filozofie demokratike që përfshinte “themelimin e një bashkimi më të persosur ” të shteteve
amerikane sidhe “sigurimin e bekimeve të lirisë” për çdo individ, jo vetëm për brezin e
atëhershëm, po për të gjithë brezat që vijnë më vonë.
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Si i tillë, miratimi i Kushtetutës se Shteteve të Bashkuara ishte një moment me rëndësi
historike jo vetëm për Amerikën, por edhe për të gjithë botën.
Ndryshe nga pjesa tjetër e botës së asaj kohe, Kushtetuta e re amerikane nuk lejonte që frenat
e qeverisjes të merreshin në dorë nga më i forti, sepse ajo u përpilua nga përfaqësues të
zgjedhur nga vet shtetet. Thuhet se mbi 100 vende anë e mbanë botës e kanë përdorur atë si
model për projektimin e kushtetutave të tyre, sidomos pas Luftës së Dytë Botërore.
Gjykata e Lartë e Shteteve te Bashkuara e ka interpretuar atë gjatë 227 viteve të kaluara, për
t’iu përshtatur kohërave moderne, por parimet bazë të Kushtetutës amerikane mbeten ato që
ishin.Është një dokument me influence i cili ka mbijetuar si gur-themel i shtetit dhe i
qeverisjes amerikane, por edhe si garantues i të drejtave të çdo qytetari amerikan.
Falë Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara, për më shumë se dy shekuj tani, populli amerikan
ka bërë përpjekje të mëdha dhe të vazhdueshme për të ruajtur dhe për të përhapur parimet e
lirisë

dhe

të

tolerancës

në

vend

dhe

anë

e

mbanë

botës.

Në kohë lufte dhe në periudha paqeje, është fryma amerikane e lirisë, e mishëruar në
kushtetutëne këtij vendi- e që ka mbijetuar për të mbrojtur të drejtat e të gjithë njerëzve dhe
që secili të ushtrojë përgjegjësitë që i takojnë. .(Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara të
Amerikës )

2.3.3 Parimet e Kushtetutës së Republikës së Kosovës
Kushtetuta e RKS si një kushtetutë moderne dhe e veçant për nga karakteristikat që ngërthen
në vete është ndërtuar në frymen e disa parimeve të përgjithëshme të cilat edhe i proklamon.
Këto parimet njëherit janë parime ku i kanë proklamuar të gjitha kushtetutat e shteteve, ku
më shumë e ku më pak. (Bajrami,2012)
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Kushtetuta e RKS proklamon këto parime kryesore:

• Parimi i supremacise së kushtetutës
•

Parimi i sundimit të ligjit,

•

Parimi i enumeracionit taksativ të juridiksionit kushtetues,

•

Parimi i demokracisë kushtetuse dhe parlamentare

•

Parimi i ndarjes dhe kontrollit të pushteteve,

•

Parimi i diskriminimit pozitiv,

•

Parimi i rishikimit gjyqësor të legjislacionit,

•

Parimi i prezumpcionit apsolut të lirisë së qytetarit dhe shtetasit,

•

Parimi i pavarsisë së gjyqësorit.

Parimi i supremacisë:
Një ndër vetite kryesore të kushtetutes është supremacia e saj ndaj akteve të tjera.
Parimi i supremacise së kushtetutës sëndërtohet mbrenda dy dokumenteve të aplikueshme në
Republikën e Kosovës. Pakoja e Ahtisarit në njërën anë dhe Kushtetuta në anën tjetër e kanë
ndarë këtë parim në dysh.
Kjo qasje ndaj parimit të supremacisë, natyrisht që është e përkohshme, përderisa pakoja a
Ahtisarit si dokumnet të hiqet nga zbatimi i drejtëpërdrejt. Kjo do të mundësoj që elementi i
supremacise të bartet në tërësi te Kushtetuta e Republikës së Kosovës. (Bajrami,2012)

2.3.4 Parimi i sundimit të ligjit
Parimi i kushtetushmërisë dhe i ligjshmërisë të cilat janë në njëfarë forme sinonim i këtij
parimi përbëjnë parimet themelore kushtetuese, të funksionimit të një shteti të mirëfilltë
demokratik.
Barazia para ligjit, promovimi dhe respektimi i lirve dhe të drejtave të njeriut, ndarja dhe
balanci i pushtetëve, respketimi dhe përfaqesimi i komunitetëve pakice, pavarsia e pushtetit
gjyqësor, si dhe promovimi i disa vlerave të tjera në Kushtetutën e RKS na jep të kuptojmë
se ky akt mjaft i mirë e ka jetësuar dhe përqafuar parimit e sundimit të ligjit. (Bajrami,2012)
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2.3.5 Parimi i enumeracionit taksativ të juridikcionit kushtetues
Enumeracioni taksativ përmben një metodë, apo më mirë të themi

teknik të gjuhës

kushtetuese dhe ligjore, me anv të së cilës përcaktohet fushëveprimtaria e institucioneve
përkatese shtetërore.
Me anë të kushtetutës rregullohen institucionet kryesore, bartësit e pushtetit në këtë mënyrë
secila nga institucionet që janë të rregulluara me kushtetutë kanë fusheveprimatrin e vetë e
cila zakonisht paraqitet përmes kompetencave të një institucioni përkates. Për paraqitjen sa
më të qartë të kompetencave të institucioneve të rregulluara me kushtetutë, gati secila
kushtetutë e ka përdorur, metodën e enumeracionit taksativ. E ashutquajtura metoda e këtij
enumeracioni është shënderruar tani në një parim kushtetues, e cila senderohet edhe në
Kushtetuten e Republikës së Kosovës. (Bajrami,2012)

2.3.6 Parimi i demokracisë kushtetuese dhe parlamentare
Kushtetuta e RKS në bazë të këtij parimi proklamon Republiken e Kosovës si një shtet me
rregulla të qarta të demokracise parlamentare. Bazuar në këtë parim, RKS është shtet në të
cilën respektohen rregullat e lojës, të cilat vlejn për vendet e demokracive parlamentare në
përgjithësi. Pa marrë parasysh që në demokracine që aplikohet në RKS vlejnë rregullat e
parlamentarizmit, kushtetuta nuk e ka përcaktuar që parlamenti të ketë rol dominant në
përcaktimin e ketyre rregullave, përkundrazi kjo është bërë në mënyrë mjaft të balancuar, pa
krijuar dallime se cili mund të jetë organi më i lartë, që përcakton rregullat edemokracis
parlamentare.(Bajrami,2012)
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2.3.7 Parimi i ndarjes dhe kontrollit reciprok të pushtetëve
Ndarja dhe kontrolli i pushteteve përben një ndër parimet kryesore të demokracisë. Ky parim
aplikohet ku më shumë e ku më pak. Ndarja e pushteteve nënkupton njëherit edhe kontollin
reciprok ndërmjet tyre. Kur flasim për ndarjen dhe kontrollin e pushtetëve mund të theksojm,
se ky parim në disa shtete proklamohet si i ngurt, kurse në disa shtete është më fleksibil.
Shembull tipik i ndarjes dhe kontrollit të ngurt të pushtetëve janë: SHBA ku të tria pushtetet
i kanë mekanizmat e tyre të kontrollit.
Në RKS ndarja e pushtetëve bëhet në këtë mënyrë:
•

Pushtet legjisltaiv, bartës i të cilit është parlamenti apo kuvendi i RKS.

•

Pushtet ekzekutiv, bartës i të cilit është qeveria e RKS,

•

Pushteti gjyqesor, bartës të të cilit janë gjykatat e RKS

Kjo mënyrë e ndarjes së pushtetëve, ka përjashtuar nga kjo ndarje presidentin e RKS dhe
Gjykatën kushteutese, të cilat nuk janë pjesë e ndarjes së pushtetëve, por më shumë janë
mekanizma të balancit në mes të këtyre pushtetëve. Sa i përket kontrollit të pushtetëve
ndërmjet vete, Kushtetuta e RKS është mjaft fleksibile në këtë drejtim për arsye se nuk
përcakton ndonjë mekanizëm strikt, kur është fjala për kontrollin parlamentar të qeverisë.
2.3.8 Parimi i diskriminimit pozitiv
Është ndër parimet e rralla të cilat e karakterizojnë kushtetutën e RKS, për dallim nga
kushtetutat tjera. Në fakt ky është një parim të cilin nuk e kanë të gjithë kushtetutat, zakonisht
ky parim paraqitet te ato kushtetuta dhe vendet të cilat kanë qenë nën administrimin
ndërkombëtare, para se të krijohen si shtete të pavarura. Për të kuptuar më mirë këtë parim,
duhet sqaruar vetë termin ‘’diskriminim’’. I njejti e ka kuptimin e mohimit të të drejtave të
caktuara, këtu është fjala për diskriminimin si parim kushtetues, sepse diskriminimi,
përkatësisht jetësohet në të gjitha fushat e jetës. Diskriminim në kuptimin e kushtetutës do të
thotë të keshë apo jo të drejtë të caktuar të cilën mund tia ofroj kushtetuta si akti më i lartë.
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Shkalla e diskriminimit e shpërfaqjes së parimit të diskriminimit pozitiv, theksohet edhe me
tutje kur vihet parasysh e kaluara historike e Kosovës dhe rruga nepër të cilën ajo ka kaluar
deri në shpalljen e pavarsisë. (Bajrami,2012)
2.3.9 Parimi i rishikimit gjyqësor të legjislacionit
Ndërlidhet me doktërinen juridical review, apo parimin e kontrollit gjyqësor të ligjeve.
Parimi i kontrollit gjyqësor të legjislacionit ka të bëjë me rolin e gjykatës kushtetuese, e cila
kujdeset për kontrollimin eventual të ligjëve me kushtetutën si aktin më të lartë. Për
funksionimin sa më të duhur, të shoqëris dhe shtetit i duhen ligjet më të mira, një kontroll
gjyqësor i të cilëve e mundëson këtë.

2.3.10 Parimi i prezumpcionit absolut të lirisë së qytetarit dhe shtetasit
Parimi i prezumpcionit apsolut të lirisë së qytetarit dhe shtetasit nënkupton rregullimin e
tërësishëm me kushtetutv të të gjitha lirive dhe të drejtave të njeriut, të cilat si rregull janë
proklamuar edhe ndërkombëtarisht si të tilla. (Bajrami,2012)

2.3.11 Parimi i pavarësisë së gjyqësorit
Një Gjyqësor i pavarur i garantuar me kushtetutë do të thotë shumë. Me pavarsi të gjyqësorit
nënkuptojm gjykatat e pavarura dhe të pa anshme, në kuptimin e kyrerjes së punës për të cilat
janë të thirrura. Pavarsia e gjykatave synon të arrihet përmes marrjes së vendimeve të tyre sa
më larg politikës.
Së këndejmi një pavarsi e mirëfillt e gjykatave nënkupton edhe funksionim të mirë të
shtetit(Bajrami,2012)
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2.4

Kushtetuta e vitit 1974

Nxjerrja e Kushtetutës së ish-RSFJ në vitin 1974 vazhdoj procesin e avancimit të pozitës së
kushtetutës së KS në kuadrin e federalizmit jugosllav. Kosova në dispozitat e kësaj kushtetute
u përcaktua si njësi autonome politike territoriale dhe si element konstituiv i federalizmit.
Pozita kushtetuese juridike e Kosovës, sipas kushtetutës së ish RFSJ të vitit 1974, në shumë
sfera ishte e ngjashme (por jo krejtësisht e barabart) me pozitën e rebulikave socialiste. Edhe
pse dispozitat e kësaj kushtetute, këtë nuk e percaktojnë shprehimisht, mund të thuhet se KS,
sipas kësaj kushtetute ishte njësi e mëvetësishme federale dhe element konstituiv, gjë që ka
rëndësi të theksohet, ngase pikerisht një pozit e këtillë e sanksionuar me këtë Kushtetut,
Kosovës (njësoj si njësive të tjera federale) i jep të drejtën e vet përcaktimit të ri statusorkonstitucionale të pozicionit të saj pas shpërbërjës të RFSJ.
Kushtetuta e RFSJ e vitit 1974, sikur edhe kushtetuta e KSA të Kosoves të vitit 1974
përcaktojne Kosovën:
•

Njësi të mëvetësishme politike territoriale,

•

Element konstituiv të federalizmit jugosllav.

Pozita e Kosovës, sipas zgjedhjev Kushtetutese të vitit 1974, përpos të dy komponenteve të
lartë përmendur, karakterizohej edhe me qenjën e saj specifike në kuadër të strukturës së
ndërlikuar Kushtetuse të Serbisë.
Kosova nuk ishte pjesë e Serbisë, por gjendej në kuadrin e strukturës kushtetutese dhe hibride
të saj. (Bajrami, 2012)

2.5

Kushtetuta e vitit 2008

Një draft i Kushtetutës së re ishte përgatitur dhe publikuar në prill të 2008. Pjesa më e madhe
e kësaj kushtetute rrjedh nga Plani Ahtisarit duke i dhënë kështu të drejta specifike grupeve
minoritare dhe një ambient më të sigurtë për të gjithë qytetarët e Kosoves.
Kushtetuta e Kosovës u ratifikua më 9 pril 2008 dhe hyri në fuqi më 15 qershor 2008 Misioni
i Kombeve te bashkuara nuk do të largohet nga Kosova në një të ardhme të afërt,
sepse Keshilli i Sigurimit te Kombeve te Bashkuara nuk e ka terminuar misionin e tij.
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Meqënëse kushtetuta e re nuk do të përforcohet në Enklavat Serbe te Kosoves, hyrja në fuqi
e saj në pjesët e dominuara me shqipëtarë dërgon tek një de-facto ndarje e Kosovës.
Kushtetuta gjithashtu thotë se "Republika e Kosovës nuk do të ketë pretendime territoriale,
dhe nuk do të synoj bashkim me asnjë vend ose pjesë të një vendi. ‘’ky është një mesazh i
qartë ndaj pretendimeve Irredentiste (bashkim me Shqiperine, ose aneksimin e zonave
shqiptare brenda territorit të Serbise). Kushtetuta e definon Kosovën si një shtet me
pikëpamje neutrale ndaj fesë (neni 8). Ajo ka 14 Kapituj dhe 162 nene.

2.6

Miratimi i kushtetutave

Kushtetutat janë të njohura në tri subjekte, e në bazë të kesaj do ti cekim tri format e miratimit
të kushtetutës, të bazuara në sovranitetin popullor: miratimi i drejtëpërdrejt nga populli (me
referendum), miratimi nga ana e (kuvendit) kushtetutdhënës dhe miratimi nga ana e organit
të rëndomte (legjislativ) perfaqësues.
Në disa raste hasim në kombinim të këtyre formave sidomos kur janë me referendum dhe
nga organi i rëndomte pra legjislativ. (Bajrami,2012)

2.7

Ligji themelor i shtetit

Kushtetuta përbëhet nga hyrja, 7 nene dhe 26 amendamente. Ajo krijon një sistem federativ
dukei

ndarë

kompetencat

midis

qeverisë

kombëtare

dhe

qeverive

shtetërore

Ajo krijon gjithashtu njëqeveri të balancuar kombëtare, duke e ndarë pushtetin në tri degë të
pavarura: ekzekutive, legjislative dhe juridike.
Dega ekzekutive zbaton ligjet, dega legjislative nxjerr ligjet, ndërsa dega juridike i shpjegon
ato.
Dega ekzekutive e qeverisë kombëtare përfaqësohet zakonisht nga Presidenti, dega
legjislative nga Kongresi, ndersa dega juridike nga Gjykata e Lartë.
Kompetencat federative të renditura në Kushtetutë përfshijnë të drejtën për të mbledhur
taksat, për të shpallur luftë dhe për të kontrolluar tregtinë. Krahas këtyre kompetencave të
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ngarkuara apo të shprehura (ato që janë shprehur në Kushtetutë), qeveria kombëtare ka edhe
kompetenca të nënkuptuara (ato që parakuptohen nga Kushtetuta).
Kompetencat e nënkuptuara i japin mundësi qeverisë t'u përgjigjet nevojave të ndryshme të
vendit.
Kështu për shembull, nuk është në kompetencën e ngarkuar të Kongresit që të shtypë
kartëmonedha. Por një kompetencë e tillë nënkuptohet në kompetencat e ngarkuara për të
huazuar dhe nxjerrë në qarkullim monedha.
Ka edhe disa kompetenca që Kushtetuta nuk ia jep qeverisë kombëtare, por që nuk ua ndalon
as shteteve. Këto kompetenca të veçanta i përkasin popullit ose shteteve. Kompetencat e
shteteve përfshijnë të drejtën për të nxjerrë ligje mbi shkurorëzimin, martesën dhe shkollat
shtetërore.
Kompetencat që i përkasin popullit përfshijnë të drejtën për të zotëruar pasuri dhe për t'u
gjykuar nga një juri. Në disa raste, qeveritë kombëtare dhe shtetërore kanë kompetenca që i
ushtrojnë njëkohësisht bashkë, d.m.th. mund të veprojnë të dyja nivelet qeveritare. Në rastë
mosmarrëveshjesh qeveria kombëtare ka pushtetin më të lartë.
Gjykata e Lartë ka pushtet të prerë në shpjegimin e Kushtetutës. Ajo mund te shfuqizoje
çfardo lloj ligji federative, shteteror apo lokal, që bie në kundershtim me ndonjë pjesë të
Kushtetutes.

Elementet karakterizuese të sistemit të SHBA-së janë:
•

Gjyqësori,

•

Kongresi,

•

Dhoma e përfaqësuesëve,

•

Senati,

•

Presidenti,

•

Partitë politike. (Kushtetuta e SHBA-ve).

Gjyqësori
I tërë pushteti gjyqësor i SHBA-ve i vishet një gjykate supreme, si dhe gjykatave tjera më të
ulëta që mund t’i themelojë Kongresi kohë pas kohe.
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Gjykata e vetme e themeluar nga Kushtetuta ështe Gjykata Supreme e themeluar në vitin
1789 ku në fillim pati vetëm 5 gjyqtarë deri në ditët e sotme që i përmban 9 gjyqtarë, njëri
prej të cilave është kryetari i gjykatës.

.

Vendimet e Gjykatës Supreme nuk mund të apelohen në asnjë gjykatë tjetër. Gjykatësit janë
të zgjedhur me mandat të përjetshëm për shkak të pavarësisë së gjyqësorit dhe vendimeve të
tyre.
Shumica e rasteve qe trajtohen nga gjykata supreme kanë të bëjnë me mbrojtjen e
kushtetutshmërisë me interpretimin e ligjeve të aprovuara nga kongresi. .(Kushtetuta e
Shteteve të Bashkuara të Amerikës)

Kongresi
Në SHBA, Kongresi disponon plotësisht pushtetin legjislativ duke mos lejuar asnjë
përjashtim në favor të ekzekutivit siç ndodh në vendet tjera.

Kongresi i ka këto kompetenca
•

Të marrë kredi në llogari të SHBA-ve,

•

Të caktojë rregullat për tregti me shtetet e huaja dhe mes shteteve të federates,

•

Të hartojë rregullat e shtetësisë,

•

Të emertojë para dhe të caktojë vlerën e valutës së tyre,

•

Të marrë masa për ndëshkimin e atyre që falsifikojnë monedha,

•

Të vendosë zyrat dhe rrugët postare,

•

Të nxisë përparimin e shkencës dhe artizanatit,

•

Të themelojë gjykata më të ulëta sesa Gjykata e Lartë, të shpallë luftë

•

Kongresi zgjedh presidentin dhe zv.presidentin,

•

Kongresi mund të rrëzojë veton e presidentit.

Kongresi perbehet nga: dhoma e perfaqesueseve dhe senati.
Dhoma e perfaqesueseve: zgjedhet direkt nga populli me mandat dy vjeçar, me drejtë të
pakufizuar të zgjedhjes. Secilit shtet i garantohet nga një përfaqësues i cili nuk duhet të jetë
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më i ri se 25 vjeç dhe duhet të ketë shtatë vjet statusin e shtetasit të Amerikës.
Më 1929 u vendos nga Kongresi që Dhoma e Përfaqësuesve të kishte 435 përfaqësues. Zyrtari
më ilartë është kryetari – spikeri i cili zgjidhet nga Dhoma e Përfaqësuesve.
Pas spikerit zyrtarët më të rëndësishëm janë udhëheqësi i shumicës (majority leader) dhe
udhëheqësi i pakicës (minority leader).
Senati
Përbëhet nga dy senatorë për secilin shtet që bën pjesë në SHBA, për një periudhë 6vjeçare.
Çdo senatorë ka të drejtë për një votë. Senati ndahet në 3 grupe elektorale, dhe secili grup
ndërrohet çdo dy vjet me 1/3, në mënyrë që asnjëherë senati të mos ketë më pak se 2/3 e
anëtarëve.
Sipas Kushtetutës, senator nuk mund të jetë askush që nuk ka mbushur moshën 30 vjeçare
dhe që nuk ka qenë shtetas i SHBA-së për më pak se 9 vite. Presidenti i Senatit të SHBA-së
(ndryshe nga Dhoma ePërfaqësuesve të cilët e zgjedhin vetë kryetarin e tyre) është
zv.presidenti i shtetit, i cili nuk ka tëdrejtë vote në senat. Senati, sipas Kushtetutës zgjedh
drejtuesit e tjerë, po ashtu zgjedh edhe një president të përkohshëm për të amendamentuar
ndonjë ligj mbi taksat.
Çdo projektligj që miratohet me 2/3 e votave nga Dhomae Përfaqësuesve dhe Senati, në
mënyrë që të hyjë në fuqi, duhet të nënshkruhet nga Presidenti i shtetit të Senatit, i cili merr
rolin e presidentit të senatit, nëse zv.presidenti i SHBA-së merr roline presidentit të shtetit,
apo në rastet kur presidenti i Senatit largohet nga detyra përndonjë arsye tjetër. Senatorët dhe
përfaqësuesit e Dhomës së Përfaqësuesve marrin shpërblim për punën dhe aktivitetin e
tyre që sigurohet me ligj nga ana e arkës shtetërore të SHBA-së.
Senati mund vetëm të bashkëpunoj për të amandentuar ndonjë ligj per taksat. Çdo projekt
ligj që miratohet nga 2/3 e votave nga Dhoma e përfaqesueseve dhe Senati, në mënyrë që të
hyjë në fuqi, duhet të nënshkruhet nga presidenti i Shtetit. (Kushtetuta e Shteteve të
Bashkuara të Amerikës ).
Pushteti ekzekutiv – Presidenti
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Pushteti ekzekutiv, sipas nenit 2 të Kushtetutës së SHBA-së, ushtrohet nga Presidenti i
Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili zgjidhet për një mandat katër vjeçar së bashku me
zv. presidentin.
Mund të zgjidhen vetëm shtetasit që kanë lindur në SHBA ose ata që në kohën e miratimit të
Kushtetutës kanë qenë shtetas të SHBA-së. Kusht, mosha 35 vjeçare, duhet të ketë banuar në
SHBA plot 14 vjet minimumi. Presidenti mund të zgjidhet në këtë post veç dy herë radhazi.
Zgjidhet me votatë drejtpërdrejta dhe bashkë me zv.presidentin, mandatet i fillojnë dhe i
mbarojnë në Janar, në mesditë.Përjashtim nga ky afat bëhet kur presidenti vdes ose jep
dorëheqje dhe funksionin e tij e merr zv.presidenti.
Sipas Kushtetutës, presidenti kryen këto funksione:
Komandant i përgjithshëm i ushtrisë dhe flotës së SHBA-së; dhe i forcave të mbrojtjes
territoriale të shteteve të veçanta.
1. Ai kërkon raporte me shkrim nga zyrtarët e çdo degë ekzekutive për detyrat e saj.
2. Ai mund të shtyj ose të falë dënimin për shkelje të ligjeve, me përjashtim të rasteve
të padive.
3. Ka të drejtë që me miratimin e Senatit të nënshkruajë traktate dhe të emërojë
ambasadorët,konsujt, gjyqtarët e Gjykatës së Lartë dhe zyrtarët e lartë.
4. Ai cakton ministrat, që emërohen si sekretarët e tij dhe atij i përgjigjen (në 14
departamenteekzekutive). Pranë presidentit ka edhe organe si: Zyra e Shtëpisë së
Bardhë, Zyra e Menaxhmentit dhe Buxhetit, Këshilli i Sigurisë Kombëtare, si dhe 60
organe të pavarura, korporata qeveritare, CIA etj.

(Kushtetuta e Shteteve të

Bashkuara të Amerikës )

Pushteti Gjyqesor – Gjykata Supreme
Trajtohet si, Gjykatë Supreme Amerikane dhe si Gjykatë Kushtetuese Amerikane. Është
themeluar më2 Shkurt 1790 dhe cilësohet si instanca më e lartë juridike, si Gjykatë e Apelit,
si për ligjet edhe përvendime gjyqësore të gjykatave të ulëta. Proceset gjyqësore kryesohen
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nga Juria e shtetit ku është kryerkrimi. Përbëhet prej 9 gjyqtarë, ku njëri është kryetarë i
Gjykatës.
Ata emërohen nga Presidenti dhemiratohen nga Senati. Emërimi i tyre është i përjetshëm dhe
kanë trajtim të barabartë me ministrat.
Kryetari i Gjykatës llogaritet si personi numër dy pas Presidentit. Gjykata Supreme ka
kompetenca kushtetuese. (Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës

2.8

Kushtetuta e Republikës së Kosovës

Paraqet një tekst modern juridik të shkruar me një elegancë juridike dhe me standarde të larta
evropiane. Ajo ka gjithsej 162 nene të sistemuar në kaptina standarde të kushtetutave
evropiane. Struktura e Kushtetutës bazohet në një arkitekturë standarde dhe moderne të
kushtetutave. Kjo arkitekturë është si në vijim: Kapituj (gjithesejt 14), Nene (162), Paragrafe,
Nenparagrafe.
Kushtetuta e Republikës së Kosovës, në bazë të këtij parimi proklamon Republikën e
Kosovës,

si

një

shtet

me

rregulla

të

qarta

të

demokracisë

parlamentare.

Bazuar në këtë parim, Republika e Kosovës, është shtet në të cilin respektohen rregullat e
lojës, të cilat vlejnë për vendet e demokracive parlamentare në përgjithësi.
Si shumica e shteteve edhe Kosova ka Preambulen e cila nuk është norme juridike,siq janë
dispozitat e tekstit normativ. Por, ajo nuk paraqet dhe një deklarim të thjeshte,pa një
domethënje të caktuar të tekstit normativ.Ndonjëhere ajo është edhe më e fuqishme se çdo
norme tjetër e tekstit normative, për arsye se shpresh shpirtin e kushtetutës, duke shërbyer si
bazë për interpretimin e dispozitave te kushtetutës.
Teksti normativ i kushtetutes shpreh permbajtjen bazë të kushtetutës, që përfshinë: dispozitat
e përgjithshme, lirit dhe të drejtat e njeriut dhe të qytetarit, organin legjistativ e shefin e
shtetit, organin egzekutiv, organin gjyqesor, ndarjen teritoriale, pushtetin lokal, mbrojtjen
dhe ushtrine, menyrën e ndryshimit të kushtetutës dhe të dispozitave

kalimtare

(Bajrami,2012 )
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Preambula thotë:
Ne, Populli i Kosovës, Të vendosur për të ndërtuar një ardhmëri të Kosovës si një vend i lirë,
demokratik dhe paqedashës, i cili do të jetë atdhe i të gjithë qytetarëve të vet; Të përkushtuar
për krijimin e një shteti të qytetarëve të barabartë, i cili do të garantojë të drejtat e secilit
qytetar, liritë qytetare dhe barazinë e të gjithë qytetarëve para ligjit; Të zotuar që Kosova të
jetë shtet i mirëqenies ekonomike dhe i prosperitetit social; Të sigurt që shteti i Kosovës do
të kontribuojë në stabilitetin e rajonit dhe të mbarë Evropës, duke krijuar marrëdhënie të
fqinjësisë dhe të bashkëpunimit të mirë me të gjitha shtetet fqinje; Të bindur që shteti i
Kosovës do të jetë anëtar i denjë i familjes së shteteve paqedashëse në Botë. Me synimin që
shteti i Kosovës të përfshihet në proceset integruese Euro-Atlantike; Në mënyrë solemne,
miratojmë Kushtetutën e Republikës së Kosovës.
Ndarja e pushteteve nënkupton njëherit edhe kontrollin reciprok ndërmjet tyre. Në
Republikën

e

Kosovës,

ndarja

e

pushtetëve

bëhet

në

këtë

mënyrë:

1. Pushteti legjislativ, bartës i të cilit është parlamenti, apo Kuvendi i Republikës së Kosovës,
2. Pushteti ekzekutiv, bartës i të cilit është Qeveria e Republikës së Kosovës,
3. Pushteti gjyqësor bartëse të të cilit janë Gjykatat e Republikës së Kosovës.

Kushtetuta e Kosovës është Kushtetutë moderne e cila ka është përpiluar në parimin e
standarteve Evropiane ku definon qarte nëpërmes kapitujve parimet e një kushtetute e cila në
tërsi është e përkushtuar ndaj qytetarëve.
Kuvendi i Kosovës, Presidenti i Republikës së Kosovës, Qeveria dhe Avokati i Popullit
janë të autorizuar të ngrenë rastet në vijim:
•

çështjen e përputhshmërisë së ligjeve, të dekreteve të Presidentit e të Kryeministrit
dhe të rregulloreve të Qeverisë, me Kushtetutën;

•

Përputhshmëria e Statutit të Komunës me Kushtetutën.
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Kuvendi i Kosovës, Presidenti i Republikës së Kosovës dhe Qeveria janë të autorizuar
të ngrenë çështjet në vijim:
•

Konflikti në mes të kompetencave kushtetuese të Kuvendit të Kosovës, Presidentit të
Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Kosovës,

•

Përputhshmëria e referendumit të propozuar me Kushtetutën,

•

Përputhshmëria e shpalljes së Gjendjes së Jashtëzakonshme dhe

•

Veprimeve të ndërmarra gjatë Gjendjes së Jashtëzakonshme me Kushtetutën,

•

Vërputhshmëria e një amendamenti të propozuar kushtetues me marrëveshjet e
detyrueshme ndërkombëtare, të ratifikuara sipas kësaj,

Kushtetute dhe rishikimi i kushtetutshmërisë së procedurës së ndjekur, nëse është shkelur
Kushtetuta gjatë zgjedhjes së Kuvendit. (Bajrami,2012)

Presidenti i Republikës së Kosovës.
Presidenti është kreu i shtetit dhe përfaqëson unitetin e popullit të Republikë së Kosovës.
•

Përfaqëson Republikën e Kosovës brenda dhe jashtë

•

Garanton funksionimin kushtetues të institucioneve të përcaktuara me këtë
Kushtetutë

•

Shpall zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës dhe thërret mbledhjen e parë te tij

•

Nxjerr dekrete në pajtim me këtë Kushtetutë

•

Shpall ligjet e miratuara nga Kuvendi i Republikës së Kosovës
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•

Ka të drejtën e kthimit për rishqyrtim të ligjeve të miratuara, nëse konsideron se janë
të dëmshme për interesat legjitime të Republikës së Kosovës ose të një a më shumë
komuniteteve të saj

•

Nënshkruan marrëveshjet ndërkombëtare në pajtim me këtë Kushtetutë

•

Propozon amendamente për këtë Kushtetutë

•

Mund të referojë çështje kushtetuese në Gjykatën Kushtetuese

•

Udhëheq politikën e jashtme të vendit

•

Pranon letrat kredenciale të shefave të misioneve diplomatike të akredituar në
Republikën e Kosovë

•

Është Komandant Suprem i Forcave të Sigurisë të Kosovës

•

Udhëheq Këshillin Konsultativ për Komunitete

•

Cakton mandatarin për formimin e Qeverisë, pas propozimit të partisë politike ose të
koalicionit, që përbën shumicën e Kuvendit etj..

•

President i Republikës së Kosovës mund të zgjedhet çdo shtetas i Republikës së
Kosovës, i cili e ka mbushur moshën tridhjetë e pesë (35) vjeçare,

•

Presidenti i Republikës së Kosovës zgjedhet nga Kuvendi, me votim të fshehtë,

•

Zgjedhja e Presidentit të Republikës së Kosovës duhet të bëhet jo më vonë se tridhjetë
(30) ditë para përfundimit të mandatit të Presidentit aktual,

•

Secili shtetas i Republikës së Kosovës mund të nominohet si kandidatë për President
të Republikës së Kosovës, nëse ajo/ai siguron nënshkrimet e të paktën tridhjetë (30)
deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Deputetët e Kuvendit mund të nënshkruajnë
vetëm për një kandidatë për President të Republikës së Kosovës,

•

Zgjedhja e Presidentit bëhet me dy të tretat (2/3) e votave të të gjithë deputetëve të
Kuvendit

•

Nëse asnjëri kandidat nuk merr shumicën prej dy të tretave (2/3) në dy votimet e para,
organizohet votimi i tretë në mes të dy kandidatëve të cilët kanë marrë numrin më të
lartë të votave në votimin e dytë dhe kandidati që merr shumicën e votave të të gjithë
deputetëve, zgjedhet President i Republikës së Kosovës,
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•

Nëse në votimin e tretë, asnjëri kandidat nuk zgjidhet President i Republikës së
Kosovës, shpërndahet Kuvendi dhe shpallen zgjedhjet e reja, të cilat duhet të mbahen
brenda dyzet e pesë (45) ditësh.

(Kushtetuta e Republikes së Kosovës)

Mungesa e përkohshme e Presidentit
1. Në rast se Presidenti i Republikës së Kosovës përkohësisht nuk është i aftë për të
përmbushur përgjegjësitë e tij/saj, ajo/ai mund t’ia kalojë vullnetarisht detyrat e postit
të tij/saj, Kryetarit të Kuvendit, i cili do të jetë ushtrues i detyrës së Presidentit të
Republikës së Kosovës. Urdhëri i Presidentit për kalimin e përgjegjësive duhet të
përmbajë veçanërisht arsyet dhe kohëzgjatjen e kalimit të përgjegjësive, nëse ka
njohuri për to. Presidenti i Republikës së Kosovës do të rifillojë ushtrimin e
përgjegjësive kur të jetë në gjendje t’i ushtrojë përgjegjësitë, dhe kështu Kryetarit të
Kuvendit i pushon posti i ushtruesit të detyrës së Presidentit.
2.

Në rast se nuk ka ndodhur kalimi vullnetar i përgjegjësive, Kuvendi i Republikës së
Kosovës, pas konsultimit me konsiliumin mjekësor, me dy të tretat (2/3) e votave të
të gjithë deputetëve vendos nëse Presidenti i Republikës së Kosovës është
përkohësisht i paaftë për të ushtruar përgjegjësitë e veta. Kryetari i Kuvendit të
Kosovës do të shërbejë si ushtrues i detyrës së Presidentit të Republikës së Kosovës
derisa ajo/ai të bëhet i aftë që të rifillojë ushtrimin e përgjegjësive të Presidentit.

3. Posti i ushtruesit të detyrës së Presidentit të Republikës së Kosovës, nuk mund të
ushtrohet për një periudhë më të gjatë se gjashtë (6) muaj.(Kushtetuta e Republikes
së Kosovës).
Shkarkimi i Presidentit
1.Presidenti i Republikës së Kosovës mund të shkarkohet nga Kuvendi nëse ai/ajo është
dënuar për kryerjen e krimit të rëndë ose nëse ajo/ai nuk është i/e aftë për të ushtruar
përgjegjësitë e këtij posti për shkak të sëmundjes së rëndë ose nëse Gjykata Kushtetuese ka
përcaktuar se ajo/ai ka bërë shkelje të rëndë të Kushtetutës.
2. Procedura për shkarkimin e Presidentit të Republikës së Kosovës mund të iniciohet nga
një e treta (1/3) e deputetëve të Kuvendit, të cilët nënshkruajnë një peticion, i cili shpjegon
arsyet për shkarkim.
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3. Nëse Presidenti i Republikës së Kosovës është dënuar për ndonjë krim të rëndë ose kur
nëse Kuvendi, në pajtim me këtë nen, konstaton që Presidenti nuk është i aftë të ushtrojë
përgjegjësitë e tij/saj për shkak të sëmundjes së rëndë ose nëse Gjykata Kushtetuese
konstaton se ajo/ai ka
bërë shkelje të rëndë të Kushtetutës, Kuvendi mund të shkarkojë Presidentin me dy të tretat
(2/3) e votave të të gjithë deputetëve të tij. (Kushtetuta e Republikes së Kosovës).

Qeveria e Kosovës
Qeverinë e Kosovës e përbëjnë Kryeministri, zëvendëskryeministrat dhe ministrat.
Në Qeverien e Kosovës ushtrohet pushteti ekzekutiv në pajtim me Kushtetutën dhe ligj.
Qeveria zbaton ligjet dhe aktet e tjera të miratuara nga Kuvendi i Kosovës dhe ushtron
veprimtari tjera brenda përgjegjësive të përcaktuara me këtë Kushtetutë dhe me ligj.
Gjithashu Qeveria merr vendime në pajtim me këtë Kushtetutë dhe me ligje, propozon
projektligje dhe amendamentimin e ligjeve ekzistuese e akteve të tjera, si dhe mund të japë
mendimin rreth projektligjeve të cilat nuk janë të propozuara nga ajo. (Kushtetuta e
Republikes së Kosovës).

Kompetencat e Qeverisë:
•

Propozon dhe zbaton politikën e brendshme dhe të jashtme të vendit,
Mundëson zhvillimin ekonomik të vendit,

•

Propozon Kuvendit projektligje dhe akte të tjera,

•

Merr vendime dhe nxjerr akte juridike ose rregullore, të nevojshme për zbatimin e
ligjeve,

•

Propozon Buxhetin e Republikës së Kosovës,

•

Udhëzon dhe mbikëqyr punën e organeve të administrates,
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•

Udhëzon veprimtarinë dhe zhvillimin e shërbimeve publike,

•

I propozon Presidentit të Republikës së Kosovës emërimet dhe shkarkimet për shefa
të misioneve diplomatike të Kosovës, propozon amendamentimin e Kushtetutës,

•

Mund të referojë çështje kushtetuese në Gjykatën Kushtetuese. (Kushtetuta e
Republikes së Kosovës).

Gjykatat
Gjykatat kanë të drejtë t’i referojnë Gjykatës Kushtetuese çështje përkitazi me
përputhshmërinë kushtetuese të një ligji, nëse ajo përputhshmëri është ngritur gjatë
procedurës gjyqësore dhe gjykata referuese nuk është e sigurt për përputhshmërinë e ligjit të
kontestuar me Kushtetutën dhe nëse vendimi I gjykatës referuese për rastin e caktuar, varet
nga perputhshmeria e ligjit ne fjale. (Kushtetuta e Republikes së Kosovës).
Kompetencat e Kuvendit
Kuvendi i Republikës së Kosovës, miraton ligje, rezoluta dhe akte të tjera të përgjithshme,
Vendos të ndryshojë Kushtetutën me dy të tretat (2/3) e votave të të gjithë deputetëve të tij,
përfshirë dy të tretat (2/3) e të gjithë deputetëve që mbajnë vendet e rezervuara dhe të
garantuara për përfaqësuesit e komuniteteve që nuk janë shumicë në Kosovë,
•

Shpall referendum, në pajtim me ligjin,

•

Ratifikon traktatet ndërkombëtare,

•

Miraton Buxhetin e Republikës së Kosovës,

•

Zgjedh dhe shkarkon Kryetarin dhe nënkryetarët e Kuvend, zgjedh dhe mund të
shkarkojë Presidentin e Republikës së Kosovës në pajtim me këtë Kushtetutë,

•

Zgjedh Qeverinë dhe shpreh mosbesimin ndaj saj,mbikëqyr punën e Qeverisë dhe të
institucioneve të tjera publike, të cilat, në bazë të Kushtetutës dhe ligjeve, i raportojnë
Kuvendit,

•

Zgjedh anëtarët e Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe të Këshillit Prokurorial të
Kosovës, në pajtim me këtë Kushtetutë,

•

Propozon gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese,

•

Mbikëqyr politikën e jashtme dhe të sigurisë,
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•

Jep pëlqimin për dekretin e Presidentit mbi shpalljen e Gjendjes së Jashtëzakonshme,

•

Vendos për çështjet me interes të përgjithshëm, të përcaktuara me ligj.

Kuvendi i Kosovës zgjidhet me mandat katërvjeçar, duke filluar nga dita e seancës
konstituive, që mbahet brenda tridhjetë (30) ditësh nga dita e shpalljes zyrtare të rezultateve
të zgjedhjeve
Zgjedhjet e rregullta për Kuvend mbahen më së voni tridhjetë (30) ditë para përfundimit të
mandatit, kurse në raste të shpërndarjes së Kuvendit, jo më vonë se dyzet e pesë (45) ditë pas
shpërndarjes.
Mandati i Kuvendit të Kosovës mund të vazhdohet vetëm në raste të Gjendjes së
Jashtëzakonshme për masa emergjente të mbrojtjes ose në rast të rrezikut ndaj rendit
kushtetues ose sigurisë publike të Republikës së Kosovës, dhe vetëm për aq sa zgjat Gjendja
e Jashtëzakonshme, siç është përcaktuar me këtë Kushtetutë. (Kushtetuta e Republikes së
Kosovës)

Kryetari i Kuvendit:
Përfaqëson Kuvendin, përcakton rendin e ditës, thërret dhe kryeson seancat, nënshkruan aktet
e miratuara nga Kuvendi, ushtron edhe funksione të tjera, në bazë të kësaj Kushtetute dhe
Rregullores së Punës të Kuvendit. Në rast mungese ose pamundësie për të ushtruar
funksionin.
Kryetarin e Kuvendit e zëvendëson njëri nga nënkryetarë.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës duhet të referojë amendamentet kushtetuese të propozuara
para miratimit në Kuvend, me qëllim që të konstatohet nëse amendamenti i propozuar i
zvogëlon të drejtat dhe liritë e garantuara me kapitullin II të Kushtetutës.
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Gjykata Kushtetuese ka Këshilltarët Juridik të cilët mbështesin punën profesionale të
gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese, duke bërë hulumtime ligjore dhe analiza.
Njësia ligjore përbëhet nga:
•

Këshilli kryesor juridik

•

Zëvendës këshilltari Kryesor Juridik

•

Këshilltarët juridik (senior)

•

Keshilltaret juridik te ri (junior)

•

Sekretarë ligjorë (Kushtetuta e Republikes së Kosovës).

Format e qeverisjes dhe Ndarja e Pushtetit
Kosova është Republikë demokratike e bazuar në parimin e ndarjes së pushteteve dhe
kontrollit e balancimit në mes tyre, sikurse është përcaktuar me këtë Kushtetutë. Kuvendi i
Republikës së Kosovës ushtron pushtetin legjislativ.
Presidenti i Republikës së Kosovës përfaqëson unitetin e popullit. Presidenti i Republikës së
Kosovës është përfaqësues legjitim i vendit brenda dhe jashtë dhe garantues i funksionimit
demokratik të institucioneve të Republikës së Kosovës, në pajtim me këtë Kushtetutë.
Qeveria e Republikës së Kosovës është përgjegjëse për zbatimin e ligjeve e politikave
shtetërore dhe i nënshtrohet kontrollit parlamentar. Pushteti gjyqësor është unik, i pavarur
dhe ushtrohet nga gjykatat.
Gjykata Kushtetuese është organ i pavarur i mbrojtjes së kushtetutshmërisë dhe bën
interpretimin përfundimtar të Kushtetutës. Republika e Kosovës ka institucionet e veta për
mbrojtjen e rendit kushtetues dhe të integritetit territorial, rendit dhe qetësisë publike, të cilat
funksionojnë nën autoritetin kushtetues të institucioneve demokratike të Republikës së
Kosovës.
Rendi kushtetues i Republikës së Kosovës bazohet në parimet e lirisë, paqes, demokracisë,
barazisë, respektimit të të drejtave dhe lirive të njeriut dhe sundimit të ligjit,
mosdiskriminimit, të drejtës së pronës, mbrojtjes e mjedisit, drejtësisë sociale, pluralizmit,
ndarjes së pushtetit shtetëror dhe ekonomisë së tregut.
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Republika e Kosovës siguron barazinë gjinore si vlerë themelore për zhvillimin demokratik
të shoqërisë, mundësi të barabarta për pjesëmarrje të femrave dhe meshkujve në jetën
politike, ekonomike, sociale, kulturore dhe në fushat të tjera të jetës shoqërore. (Kushtetuta
e Republikes së Kosovës).

Karta e të drejtave të njeriut
Dhjetë amandamentet e para, që njihen me emrin Karta e të Drejtave (the bill of rights), u
propozua me 25 shtator 1789 dhe u ratifikua me 15 dhjetor 1791. Fillimisht amandamentet
zbatoheshin vetëm për qeverinë federative. Por sipas amandamentit te XIV, shtetet nuk mund
të privojnë asnjë shtetas nga jeta, liria ose pasuria pa ‘’zhvillimin e një procesi gjyqësor’’.
Sipas gjykatës se lartë kjo do të thotë se pjesa më e madhe e Kartës së të Drejtave zbatohet
njëkohësisht edhe për shtetet e tjera.
Dy qëllimet e Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara ishin, një kontratë shoqërore e një
filozofie demokratike që përfshinte “themelimin e një bashkimi më të persosur” të shteteve
amerikane sidhe “sigurimin e bekimeve të lirisë” për çdo individ, jo vetëm për brezin e
atëhershëm, po për tëgjithë brezat që vijnë më vonë.
Si i tillë, miratimi i Kushtetutës se Shteteve të Bashkuara ishte një moment me rëndësi
historike jo vetëm për Amerikën, por edhe për të gjithë botën. Ndryshe nga pjesa tjetër e
botës së asaj kohe, Kushtetuta e re amerikane nuk lejonte që frenat e qeverisjes të merreshin
në dorë nga më I forti, sepse ajo u përpilua nga përfaqësues të zgjedhur nga vet shtetet.
Thuhet se mbi 100 vende anë e mbanë botës e kanë përdorur atë si model për projektimin e
kushtetutave të tyre, sidomos pas Luftës së Dytë Botërore. Gjykata e Lartë e Shteteve të
Bashkuara e ka interpretuar atë gjatë 227 viteve të kaluara, për t’iu përshtatur kohërave
moderne, por parimet bazë të Kushtetutës amerikane mbeten ato që ishin. (Kushtetuta e
SHBA-së)
Të drejtat dhe liritë e njeriut
Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut janë të pandashme, të patjetërsueshme e të
pacenueshme dhe janë bazë e rendit juridik të Republikës së Kosovës.
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Republika e Kosovës mbron dhe garanton të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, të
parashikuara në këtë Kushtetutë. Çdokush e ka për detyrë t’i respektojë të drejtat e njeriut
dhe liritë themelore të të tjerëve. Të drejtat dhe liritë themelore të parashikuara në Kushtetutë,
vlejnë edhe për personat juridikë, për aq sa janë të zbatueshme. (Kushtetuta e Republikes së
Kosovës).

Barazia para ligjit
Të gjithë janë të barabartë para ligjit. Çdokush gëzon të drejtën e mbrojtjes së barabartë
ligjore, pa diskriminim.
Askush nuk mund të diskriminohet në bazë të racës, ngjyrës, gjinisë, gjuhës, fesë, mendimeve
politike ose të tjera, prejardhjes kombëtare a shoqërore, lidhjes me ndonjë komunitet, pronës,
gjendjes ekonomike, sociale, orientimit seksual, lindjes, aftësisë së kufizuar ose ndonjë
statusi tjetër personal.
Parimet e mbrojtjes së barabartë ligjore nuk parandalojnë vënien e masave të nevojshme për
mbrojtjen dhe përparimin e të drejtave të individëve dhe grupeve që janë në pozitë të
pabarabartë. Masat e tilla do të zbatohen vetëm derisa të arrihet qëllimi për të cilin janë vënë
ato. (Kushtetuta e Republikes së Kosovës).

Përgjegjësitë e shtetit:
•

Republika e Kosovës siguron kushtet e duhura, të cilat u mundësojnë komuniteteve
dhe pjesëtarëve të tyre që të ruajnë, të mbrojnë dhe të zhvillojnë identitetin e tyre.
Qeveria do të përkrahë veçanërisht nismat kulturore të komuniteteve dhe pjesëtarëve
të tyre, përfshirë këtu edhe nëpërmjet ndihmës financiare.

•

Republika e Kosovës do të promovoj frymën e tolerancës, dialogut dhe do të
mbështesë pajtimin ndërmjet komuniteteve dhe do të respektoj standardet e
përcaktuara me Konventën Kornizë të Këshillit të Evropës për Mbrojtjen e Pakicave
Kombëtare dhe me Kartën Evropiane për Gjuhët Rajonale ose të Pakicave.
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•

Republika e Kosovës do të ndërmerr të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur
personat të cilët mund t’u nënshtrohen kërcënimeve ose veprimeve diskriminuese,
armiqësisë a dhunës, si rrjedhojë e identitetit të tyre kombëtar, etnik, kulturor,
gjuhësor ose fetar.

•

Republika e Kosovës, sipas nevojës, do të miratojë masa adekuate për të promovuar
një barazi të plotë dhe efektive ndërmjet pjesëtarëve të komuniteteve në të gjitha
fushat e jetës ekonomike, shoqërore, politike dhe kulturore. Masat e tilla nuk do të
konsiderohen të jenë vepër e diskriminimit.

•

Republika e Kosovës do të promovoj ruajtjen e trashëgimisë fetare dhe kulturore të
të gjitha komuniteteve, si pjesë përbërëse e trashëgimisë së Kosovës. Republika e
Kosovës do të ketë detyrë të posaçme për të siguruar mbrojtjen efektive të tërësisë së
objekteve dhe monumenteve të rëndësisë kulturore dhe fetare për komunitetet.

•

Republika e Kosovës ndërmerr veprime efektive kundër të gjithë atyre që pengojnë
gëzimin e të drejtave të pjesëtarëve të komuniteteve. Republika e Kosovës do të
përmbahet nga politikat ose praktikat që kanë për qëllim asimilimin, kundër vullnetit
të tyre, të personave që u përkasin komuniteteve, dhe do t’i mbrojë ata persona nga
çfarëdo veprimi që ka për qëllim një asimilim të tillë.

Republika e Kosovës siguron, në baza jodiskriminuese, që të gjitha komunitetet dhe
pjesëtarët e tyre të mund të ushtrojnë të drejtat e tyre, të specifikuara me këtë Kushtetutë.
(Kushtetuta e Republikes së Kosovës).
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DEKLARIMI I PROBLEMIT

Cili është dallimi në mes të Kushtetutës së Kosovës dhe SHBA-së?
Nisur nga fakti se kushtetutat janë nxjerrur në rrethana të ndryshme, si dhe kanë trajtuar shtete
të natyrave të ndryshme, absolutisht dallimet janë në koncepte, por meqenëse Kushtetuta e
SHBA-ve ka treguar qëndrueshmëri dhe ka siguruar zhvillim dhe prosporitet për qytetaret e
vet është shembull I cili ka filluar te merret ne vecanti nga vendet të cilat janë në tranzicion
e

sipër,

si

dhe

duke

mos

harruar

edhe

influencen

që

ka

vet

SHBA-ja.

Cilat janë përparsit në Kushtetutën e Kosovës dhe atë të SHBA-së?
Kushtetuta e Kosovës është si akti më i lartë juridik dhe politik i shtetit, ndërsa si problem i
Kushtetutës është mos funksionimi i saj në raste të caktuara. Kushtetuta e SHBA-së është
dokumenti më me vlerë dhe më i rëndësishëm në SHBA, kurse si problem i saj mund të
konsiderohet ndalimi I disa kompetencave në qeverinë kombëtare
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METODOLOGJIA

Në këtë punim janë përdorur metodat krahasimore, historike dhe ajo dogmatike-juridike.
Metoda historike:
Trajton historikun e dy shteteve, menyrën e ardhjes deri tek perpilimi (hartimi) i aktit më të
lartë juridiko-politik ndryshimin e etapave shtetërore etj.

Metoda krahasimore:
Këtë metodë e kanë përdorur për krahasimin e dy kushtetutave, ku ka mbizotëruar kryesisht
kjo metodë pasi që dhe qëllimi i këtij punim diplome ka të bëjë me krahasim të kushtetutes
më të shkurtër dhe më të rëndësishme në botë në të cilën kaloi shumë etapa dhe vështirësi
deri tek shpallja e saj.

Metoda dogmatike:
Në këtë punim diplome kam përdorur edhe metodën dogmatike ku kam shtjelluar dhe
krahasuar aspektet juridike strukturen ligjore tek dy shtetet, atë të Kosovës dhe ShBA-ve,
asnjëher duke mos dalur nga ajo që është përcaktuar në Kushtetutat e tyre.
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5

KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

Duke pasur parasysh që për punim të diplomës kam pasur të trajtoj dy kushtetuta të cilat janë
të shteteve të ndryeshme, si për nga sistemi qeveritar dhe ai gjyqesorë kamë arritur në
përfundim që Kushtetuta e SHBa-ve konsiderohet si kushtetuta më e shkurtër në Botë ku
përbëhet prej 7 neneve, ku 3 nenet e para ngërthejn doktrinën e ndarjes se pushteteve, sipas
nenit pesë dhe gjashtë, të cilat vendosin doktrinën e federalizmit, duke përshkruar
marëdhëniet ndërmjet shteteve të veçanta dhe ndërmjet shteteve dhe qeverisë federale. Neni
i pestë percakton ecurinë për ndryshimin e Kushtetutës. Neni i shtatë përcakton ecurin për
miratimin e Kushtetutës.
Njëra është Kushtetutë e shkurtë ndërsa tjetra është Kushtetutë e gjatë, njëra ka sistem
presidencial ku vendimet merren me anë të presidentit, tjetra ka system parlamentar ku
vendimet merren nga parlamenti.
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